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Background and Objective: Aggression is mainly related to important 
institutional and individual consequences. The aim of this study was to 
investigate the mediating role of organizational self-esteem in the 
relationship between religious attitude and aggression among executive 
staff.  
Methods: This research is descriptive, utilizing path analysis. The 
statistical population included all executive staff (N=5000) employed in 
governmental organizations of khash city (Iran) in 2016. Using the krejcie 
and Morgan Tables, 355 subjects were selected as the sample through 
random class method. In order to collect the data, three sets of 
questionnaires were employed, namely organizational self-esteem, 
religious attitude, and aggression. To analyze the data, Partial Least 
Square, and to test the research hypotheses, Structural Equation Modeling 
was used. All ethical issues were observed in this study and the 
researchers declared no conflict of interests. 
Results: The results show that significant coefficient of route between 
religious attitude and aggression is 12.449, significant coefficient of route 
between religious attitude and organizational self-esteem is 3.498, 
significant coefficient of route between organizational self-esteem and 
aggression is 1.544 that was estimated less than 1.96. Therefore, it can be 
said that religious attitude does not affect aggression through 
organizational self-esteem as a mediator variable. 
Conclusion: Based on the findings, religious attitude raises 
organizational self-esteem and lowers aggression. Therefore, it is 
recommended that proper and continuous training in the field of religious 
awareness should be carried out for administrative staff so that individuals 
and the society have successful and healthy future. 
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Background and Objective 
Aggression is a really complex concept which is, on 
the one hand, influenced by both situational and 
psychological factors and, on the other hand, affected 
by genetic factors (1). Due to the negative 
consequences of aggression among the staff, 
psychologists have always been looking for suitable 
strategies to address the issue. In this regard, spiritual 
ability to solve problems and to confront vicissitudes of 
life has been specially highlighted in recent years (2). 
Self-esteem is one of the most important factors in 
mental health, which plays an important role in 
boosting it (3). Organizational self-esteem is the idea 
according which individuals have their own values as 
members of the organization. Low self-esteem is 
associated with cases of negative emotional 
experiences such as depression, anxiety, anger, and 
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aggressive behaviors (4, 5). The purpose of this study 
was to investigate the role of organizational self-esteem 
as a mediator in the relationship between religious 
attitude and aggression among staff. 
Methods 
This study is a descriptive study with path analysis 
method. The statistical population consisted of all 
personnel (5000 people) of Khash regional offices in 
Iran in 2018. Based on Krejsi and Morgan's tables, 355 
people were selected through random sampling 
method. In order to collect the data, three 
questionnaires, namely Bass and Perry’s Aggression, 
Organizational Self-esteem developed by Pearce et al. 
and also Religious Attitudes Measure by 
Khodayarifard and Ghobari Bonab, were used. Partial 
least squares method was then utilized to analyze the 
data. The Structural Equation Modeling was also 
employed to test the research hypotheses. 
Results 
The purpose of this study was to delve into the role of 
organizational self-esteem as a mediator in relationship 
between religious attitude and aggression. To examine 
the mediation based on the least squares method, two 
parts are needed. In the first section, we examined the 
measurement model, namely, validity (internal 
consistency) and narrative (divergent validity) of the 
structures and tools of the research. In the second part, 
after testing the model, measuring and verifying the 
validity and reliability using the structural model, the 
research hypotheses were examined. The results of the 
study indicate that the path coefficient of the path 
between religious attitude and aggression was 12.44. 
The significant coefficients of the path between 
religious attitude and organizational self-esteem were 
3.498 which were greater than 1.96. The coefficient of 
the pathway between organizational self-esteem and 
aggression was 1.454, which was less than 1.96. Taken 
together, it can be said that religious attitude does not 
affect aggression through the mediating variable of 
organizational self-esteem. 
Conclusion 
The results of the present research demonstrate that 
religious attitude has a negative impact on aggression, 
and the more individuals’ attitude toward religion is 
positive, the lower their aggression will be. This 
finding is in line with the results of research confirming 
the negative relationship between religious attitude and 
aggression (6). Furthermore, some studies have shown 
that religious beliefs and spiritual functions are 
associated with diminishing anxiety symptoms, and 
there is a positive and significant relationship between 
religious beliefs and religious beliefs based on internal 
religious orientation and mental health (7- 9). The 
results of the study at hand corroborated that 
organizational self-esteem does not have a mediator 
role in relation between religious attitude and 
aggression (10-12). On the one hand, the results 
indicate that religious attitude has a significant positive 
effect on organizational self-esteem, making 
individuals’ attitudes toward religion more positive as 
well as raising their organizational self-esteem, which 
is confirmed by the research that has shown positive 
relationship between religious attitude and self-esteem. 
On the other hand, the research results indicate that 
organizational self-esteem does not affect aggression. 
While these results are not consistent with those of the 
studies that highlight the relationship between self-
esteem and aggression (13). 
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 الملّخص  
إن الغضب يرتبط بشكل كبري بالعواقب الفردية واملؤسسیة اهلامة. الغرض من  :خلفیة البحث وأهدافه
التنظیمیة كعامل وسیط يف العالقة بني التوجه الديين وبني الغضب هذا البحث، دراسة دور عزة النفس 
 .لدى موظفي الدوائر التنفیذية يف مدينة خاش
. اشتمل اجملتمع االحصائي طريقة حتلیل املساروب من النوع الوصفي الدراسة احلالیة منهجیة البحث:
على جدول كرجسي ومورغان . بناء 2017( يف الدوائر يف مدينة خاش عام 5000) مجیع املوظفني
شخصا من خالل اخذ عینة عشوائیة. ويف سبیل مجع البیانات مت استخدام استبیان  355مت اختیار 
استخدام طريقة لقیاس الغضب وعزة النفس التنظیمیة والتوجه الديين. مت حتلیل البیانات وجتزئتها ب
متت  یة الختبار فرضیات البحث.بنائالخدم اختبار املعادلة است  قد و  كما  املربعات الصغرى اجلزئیة
مل يشريوا اىل أي اضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالةمراعاة مجیع املوارد األخالقیة يف هذا البحث؛ و 
 .تضارب يف املصاحل
كان   غضبالديين وال توجهبني ال امللحوظأظهرت نتائج الدراسة أن معامل املسار الكشوفات: 
كان أكرب و 3.498التنظیمیة  عزة النفسالديين و  توجهبني ال امللحوظسار املوكان معامل  12.449
والذي   544/1هو  الغضبو التنظیمیة  نفسال عزةبني  امللحوظ كما كان معامل املسار 1.96من 
من خالل متغري  غضبؤثر على اليالديين ال  توجه. لذلك، ميكن االستنتاج أن ال1.96أقل من  كان
 .الوسیط لالعتزاز بالنفس
 ان التوجه الديين من خالل زيادة عزة النفس التنظیمیة يؤدي اىل تقلیلاستناًدا إىل النتائج،  االستنتاج:
الوعي الديين  جمال رفع مستوى يف ةواملستمر  ةالصحیح التعالیم. ولذلك، يقرتح أنه مع غضبال
 .كله  للمجتمع التايلوبلألفراد  سلیمبذل اجلهود لتحقیق مستقبل ناجح و يتم للموظفني التنفیذيني، 
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 چکیده  
طور عمده به پیامدهای مهم نهادی و فردی مرتبط   پرخاشگری بههدف: سابقه و 
ی  در رابطهگری عزّت نفس سازمانی  است. هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی
  .است های اجرایی شهرستان خاش پرخاشگری کارکنان دستگاهو نگرش مذهبی بین 
ی آماری  جامعه. حاضر از نوع توصیفی با روش تحلیل مسیر است ی همطالع روش کار:
بود. بر اساس  1396در سال ادارات شهرستان خاش نفر(  5000شامل تمام کارکنان )
گیری تصادفی انتخاب شدند. برای  به روش نمونه نفر 355جدول کرجسی و مورگان، 
ی پرخاشگری، عزّت نفس سازمانی و نگرش  نامه ها، از سه پرسش آوری داده جمع
ها از روش حداقل مربعات  مذهبی استفاده شد. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده
ده های تحقیق از روش آزمون معادالت ساختاری استفا جزئی؛ و برای آزمون فرضیه
گونه  ان مقاله هیچل اخالقی رعایت شده است و مؤلفی مسائ در این پژوهش همه شد.
 .اند تضاد منافعی گزارش نکرده
و نگرش مذهبی داری مسیر بین  نتایج پژوهش نشان داد ضریب معنی ها: یافته
عزّت نفس و نگرش مذهبی داری مسیر بین  ؛ و ضریب معنی449/12 پرخاشگری
داری مسیر بین  برآورد شدند. ضریب معنی 96/1تر از  که بزرگ بود 498/3سازمانی 
برآورد شد.  96/1تر از  بود که کوچک 544/1پرخاشگری نیز و عزّت نفس سازمانی 
توان گفت نگرش مذهبی بر پرخاشگری از طریق متغیّر میانجی عزّت نفس  بنابراین می
 . گذارد سازمانی تأثیر نمی
فزایش عزّت نفس از راه انگرش مذهبی آمده،  دست بر اساس نتایج به گیری:نتیجه
های  د با آموزششو پیشنهاد می بنابراین،شود.  میپرخاشگری موجب کاهش سازمانی 
تالش شود تا  کارکنان اجرایی،های مذهبی  ی افزایش آگاهی مناسب و مستمر در زمینه
 .دکرفراد و در نهایت جامعه ترسیم ی موفق و سالم برای ای از این رهگذر بتوان آینده
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کــه از یــک  پیچیده استبســیار  یپرخاشــگری مفهــوم
شــناختی و از  ســو تحــت تأثیــر عوامــل موقعیتــی و روان
 قرار داردســوی دیگــر تحــت تأثیــر عوامــل ژنتیکــی 
شناســان اجتماعــی عمــل پرخاشــگری را  روان .(1)
هدفــش اعمــال درد و رنــج  دانند که می آگاهانــه یرفتــار
سراسر جهان خشونت و  در. (2)است  جســمانی یــا روانــی
 ویژه به ضداجتماعی رفتارهای ترین از متداول یکی پرخاشگری
رفتار  نکردن مهار ت.ساله اس 44تا  15افراد  در میان
و  فردی  مشکالت بین ایجاد موجب پرخاشگرانه عالوه بر اینکه
شود  ریزی شود، ممکن است درون می تجاوز به حقوق دیگران
 . (3)شود  روانی-یمشکالت جسم انواع ایجاد موجبو 
در  پرخاشگریشناسان به دلیل عواقب منفی  روان
اند.  یی مناسب بوده کارکنان، همواره در پی راهکارهای مقابله
های اخیر به قابلیت معنوی در حل  در این زمینه در سال
است یی شده  مسائل زندگی و رویارویی با مشکالت توجه ویژه
از  بسیاری در زندگی اصلی یعامل و منابع معنوی مذهب. (4)
ر تعریف نگرش مذهبی نیز د. (5)شود  محسوب میها  انسان
 ها، اخالقیات، ی امور است و ارزش آمده که خداوند محور همه
 کند اب و رسوم و رفتارهای انسانی را با یکدیگر هماهنگ میآد
دست  ی چنین نگرشی است که آرامش به و در سایه (6)
نگاه قرآن،  ه آرامش روانی ازرسیدن ب های یکی از راه. آید می
 گرفته شده، به امن ی که از ریشه ی ایمان واژه. ایمان است
 احتماالً .است ترس نبودن و قلب اطمینان و آرامش معنای
 و خداوند به اعتقاد با اطمینان، و آرامش به دستیابی انسان
در  ایمان برای مفهوم« امن» ی واژه از استفاده سبب او تصدیق
هو »م: خوانی نیز می در قرآن کریم. (7) است «خوف»مقابل 
 او»؛ «فی قلوب املؤمنني لیزدادوا اميانًا مع امياهنم انزل السکینة الذی
های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی  کسی است که آرامش را در دل
که  شود از این آیه چنین برداشت می«. به ایمانشان بیفزایند
 کم یا دست وجود ندارد؛ نیز بدون ایمان، آرامش روحی
ایجاد آرامش،  های عامل گفت که یکی از توان گونه می این
  .ایمان به خداوند است
 باباورهای مذهبی در پژوهشی گزارش شده است که 
 مرور .(8) معنادار و مستقیم دارد ی پرخاشگری رابطه
نیز از ارتباط بین پیامدهای مثبت سالمت  های پیشین پژوهش
 برای. (10, 9)د کن روانی با متغیّرهای مذهبی حکایت می
مذهبی با  یدهد که باورها ها نشان می پژوهش از مثال، برخی
و بین  (12, 11)ارتباط دارد سالمت روانی پیامدهای 
با بهداشت روان  عملکردهای دینی مبتنی بر معنویت درونی
 .(14, 13) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد
تواند سبب کاهش پیامدهای  میه عواملی وجود دارد ک
ت توان به عزّ ی این عوامل می ؛ از جملهپرخاشگری شودمنفی 
تواند ارزیابی فرد از خویش،  می این عامل .نفس اشاره کرد
ت نفس عزّ .حترام و تأیید خود تعریف شوداا، ه توانایی ها، ارزش
ترین عوامل سالمت روان است که در ارتقای آن  یکی از مهم
نفس سازمانی تصوری است  تعزّ .(15) نیز نقش مؤثری دارد
ت عزّ .های خود به عنوان عضو سازمان دارند که افراد از ارزش
ی هیجانات منفی مانند  پایین با مواردی چون تجربه نفس
 افسردگی، اضطراب، خشم و رفتارهای پرخاشگرانه همراه است
ت نفس ارزیابی فرد از خویش است و آنجاکه عزّاز. (17, 16)
رسد  های عاطفی و شناختی وجود دارد، به نظر می در آن مؤلفه
نقش داشته باشد، که به این مسئله در  پرخاشگریدر میزان 
 .گذشته چندان توجه نشده است های پژوهش
افزایش کارایی فرد  موجبهای مذهبی  رعایت آموزه
 ت نفس رابطه داردمستقیم با بهبود عزّ طوره شود که ب می
های  لفهؤتمامی مبین  شده است کهگزارش  پژوهشیدر . (18)
 معنادار و مستقیم وجود دارد ی ت نفس رابطهبا عزّ داری دین
. همچنین آقاجانی و همکاران معتقدند که میزان عزّت (19)
انصاری جابری نشان  .(20)دار باالتر است  نفس در افراد دین
 است که موجبدینی  یی هضیداری فر که روزه ه استداد
باوجوداین، تاکنون پژوهشی  .(21) شود ت نفس میعزّی ارتقا
 تعزّ مذهبی ونگرش  ی زمان به بررسی رابطه صورت هم که به
. باشد، انجام نشده است پرداخته پرخاشگریبا  نفس سازمانی
و نگرش مذهبی ی بین  هایی که به بررسی رابطه نبود پژوهش
پرخاشگری با توجه به نقش میانجی عزّت نفس سازمانی 
ی مطالعاتی کامالً مشهود است؛ این  پرداخته باشد، در پیشینه
رو،  ازاین .سازد برجسته میمسائل ضرورت انجام این پژوهش را 
عزّت نفس سازمانی در  میانجی هدف این پژوهش بررسی نقش
کارکنان  در پرخاشگری ونگرش مذهبی  ی بین رابطه
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ی اخالق دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان این پژوهش را  کمیته
 تأیید کرده است. 
مطالعــه مالحظــات اخالقــی  ر اجــرای ایــند
رضایــت آگاهانــه و محرمانــه مانــدن  دریافتجملــه از
  ـد.شهــا رعایــت  پاســخ
یی توصیفی از نوع همبستگی است.  این پژوهش مطالعه
ی کارکنان )رسمی  ی پژوهش حاضر شامل کلیهی آمار جامعه
های اجرایی شهرستان خاش به  و غیررسمی( شاغل در دستگاه
بود که با استفاده از جدول  1395نفر در سال   5000تعداد 
به روش ی آماری(  نفر )نمونه 355کرجسی و مورگان 
 انتخاب شدند. یی  گیری تصادفی طبقه نمونه
داشتن  و شاغل بودنمل شا معیارهای ورود به پژوهش
خروج شامل  هایو معیار ؛رضایت برای شرکت در پژوهش
و کامل نبودن یا مخدوش بودن  شهر خاشسکونت نداشتن در 
پس از توضیح اهداف پژوهش به  .ها بود نامه پرسش
ها با  نامه کنندگان و کسب رضایت از آنان، پرسش شرکت
 راهنمایی پرسشگر تکمیل شد. 
 ابزارهای پژوهش
نامه  : این پرسش1ی پرخاشگری باس و پری نامه پرسش
ی پرخاشگری فیزیکی،  که چهار جنبه است سؤال 29دارای 
 29سنجد. از  پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت را می
 مربوط به نامه، پنــج پرســش شســؤال این پرس
، 14، 21، 27های  سؤال شــامل ،است پرخاشــگری کالمــی
 ،است پرخاشــگری فیزیکــی مربوط به شنــه پرســ؛ 4و  6
 ؛16و  13، 11، 8، 5، 2، 22، 25، 29های  الؤشــامل ســ
های  الؤشــامل ســ است، خشــم مربوط به هفــت پرســش
 مربوط بهو هشــت پرســش  18و  19، 23، 28، 1، 9، 12
و  7، 15، 17، 20، 24، 26های  الؤکــه ســ است خصومــت
یی  درجهپنج ها بر اساس مقیاس  شود. گویه می شــاملرا  3
 =به شدت شبیه من نیست»تا  «5 =کامالً شبیه من»لیکرت از 
های پرخاشگری نیز بین  ی نمره دامنه .استشده  تنظیم «1
گنجی و همکاران پایایی  در پژوهشقرار دارد.  135تا  27
 به دست آمده است 79/0نامه به روش آلفای کرونباخ  پرسش
در این پژوهش پایایی ابزار با روش پایایی ترکیبی  .(23)
 به دست آمد  492/0و روایی آن نیز به روش همگرا  957/0
 است.  پذیرفتنی مجموع که در
                                                          
1) Buss and Perry 
 بناب فرد و غباری خدایاری :سنج مذهبی مقیاس نگرش     
های  حیطه ی بارهسؤال در 40شامل  که رااین مقیاس 
اثر مذهب در زندگی و  ،ها اخالقیات، ارزش ،موضوعی، عبادات
بینی، باورها، علم و دین  احث اجتماعی، جهانمب رفتـار انسـان،
یی  درجه پنجها بر اساس مقیاس  اند. گویه کرده است، تهیه
 تنظیم «1 =کامالً مخالفم»تا  «5 =کامالً موافقم»لیکرت از 
قرار  200تا  40های مقیاس بین  ی نمره و دامنهاست شده 
شهابی و همکاران پایایی این مقیاس به روش  در پژوهش دارد.
در این پژوهش  .(7) به دست آمده است 95/0آلفای کرونباخ 
؛ و روایی آن به 878/0نیز پایایی ابزار با روش پایایی ترکیبی 
به دست آمد که در مجموع  446/0روش روایی همگرا 
 پذیرفتنی است.   
 و همکاران 2پیرس :نفس سازمانی تعزّ ی نامه پرسش     
اعتقاد و باورهای  وعبارت است  10داراینامه را که  این پرسش
سنجد،  ن میرا در محیط سازماان کارکنان و ارزشمندی آن
یی لیکرت  درجه پنجها بر اساس مقیاس  اند. گویه طراحی کرده
است. شده  تنظیم «1 =کامالً مخالفم»تا  «5 =کامالً موافقم»از 
 در پژوهشقرار دارد.  50تا  10ها نیز بین  ی نمره دامنه
نامه به روش آلفای کرونباخ  پایایی پرسش خسروشاهی بهادری
در این پژوهش نیز پایایی . (22)به دست آمده است  92/0
و روایی آن به روش روایی  926/0ابزار با روش پایایی ترکیبی 







های مورد  از بین آزمودنی ،ها با توجه به تجزیه و تحلیل داده
درصد(  5/24نفر ) 87درصد( مرد و  5/75نفر ) 268بررسی 
 129درصد( از آنان مدرک دیپلم،  1/21نفر ) 75زن بودند. 
درصد( لیسانس  1/36نفر ) 128درصد( فوق دیپلم،  3/36نفر )
نفر از افراد  88درصد( فوق لیسانس داشتند.  2/6نفر ) 22و 
 31درصد(  4/41نفر ) 147، 30تا  20بین درصد( سن  8/24)
درصد(  7نفر ) 25و  50تا  41درصد(  8/26نفر ) 95، 40تا 
 .سال و بیشتر داشتند 51نیز 
معیار متغیّر  انحراف و های میانگین نتایج بررسی شاخص
(، متغیّر پرخاشگری )متغیّر بین متغیّر پیش) نگرش مذهبی
 جدول در غیّر میانجی()مت نفس سازمانی تعزّمالک( و متغیّر 
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 های تحقیقمعیار متغیّر انحرافو  میانگین (1جدول 
 
 پرخاشگری نگرش مذهبی عزّت نفس سازمانی رمتغیّ
 57/2 52/3 49/3 میانگین
 462/0 461/0 74/0 معیار انحراف
 
      
روش کمترین  در پژوهش حاضر برای بررسی میانجیگری از    
استفاده شد و عزّت نفس سازمانی متغیّر  1مجذورات جزئی
روش کمترین میانجی بود. برای بررسی میانجیگری بر اساس 
در بخش اول به بررسی  دو بخش نیاز است. مجذورات جزئی
 و روایی )همسانی درونی( گیری یعنی اعتبار الگوی اندازه
در . شود پرداخته میپژوهش  ها و ابزار سازه )روایی واگرا(
رهای پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیّ 1 ی شماره جدول
چون ضرایب پایایی ترکیبی باالتر از تحقیق ذکر شده است، 
مورد و گیری  پایا بودن ابزار اندازهی  دهنده است نشان 6/0
گیری ابعاد و متغیّرها  ها برای اندازهاعتماد بودن تمامی گویه
 4/0مربوط به متغیّرها نیز از  2یایی همگرااست. مقادیر رو
بیشتر بود که از روایی همگرای پذیرفتنی مدل پژوهش حاضر 
 .حکایت دارد
 








 957/0 878/0 926/0 پایایی ترکیبی
 اروایی همگر
(AVE) 
426/0 446/0 492/0 
 
      
مقدار  ،استمشخص  2 ی شماره گونه که در جدول همان      
 که های موجود رهای مکنون در خانهمتغیّ روایی همگرای جذر
از مقدار همبستگی  ،است  در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته
های زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده  آنها که در خانه بین
توان اظهار داشت که در پژوهش  می ،رو است. ازاینبیشتر  ، شده
رهای مکنون( در مدل تعامل بیشتری با )متغیّ ها حاضر سازه
 ،به عبارت دیگر ؛های دیگر تا با سازه شتندهای خود دا شاخص
همچنین با  .قرار داشتروایی واگرای مدل در حد مناسبی 
 بین باالترین میزان همبستگی در توجه به ماتریس همبستگی،




                                                          
1) PLS 
2) AVE 











651/0   
  667/0 202/0 نگرش مذهبی
 701/0 -571/0 -197/0 پرخاشگری
 
گیری و تأیید روایی  در بخش دوم، پس از آزمون مدل اندازه    
توان به بررسی  و پایایی با استفاده از الگوی ساختاری می
از معیارهای  برای ارزیابی مدل های پژوهش پرداخت. فرضیه
 .شود و ضریب مسیر استفاده می tی  آماره
 
عزّت  و معناداری مسیر در مدل میانجیگری t مقادیر (4 جدول









 >P 05/0 449/12 -554/0 نگرش مذهبی →پرخاشگری
نگرش  →عزّت نفس سازمانی
 مذهبی
202/0 495/3 05/0 P< 
عزّت نفس →پرخاشگری
 سازمانی
085/0- 544/1 05/0 P< 
 
 مقادیرمشخص است،  4ی  طور که در جدول شماره همان     
t  بود که  449/12ی پرخاشگرو ی نگرش مذهببین متغیّرهای
بر  ینگرش مذهببرآورد شده است. بنابراین،  96/1تر از  بزرگ
با توجه به منفی بودن ضریب  تأثیر مستقیم؛ و یپرخاشگر
و بیانگر این مطلب است  (، تأثیر منفی نیز دارد-554/0مسیر )
ر درصد از تغییرات متغیّ 55 به میزانی نگرش مذهبکه 
براین،  . عالوهکند تبیین میدر جهت عکس را  یپرخاشگر
سازمانی  ت نفسعزّو  ینگرش مذهببین متغیّرهای  t مقادیر
برآورد شده است. بنابراین،  96/1تر از  بود که بزرگ 498/3
 . بادار داشت تأثیر معنی عزّت نفس سازمانیبر نگرش مذهبی 
توان گفت  ( می202/0توجه به مثبت بودن ضریب مسیر )
دار  تأثیر مثبت و معنی عزّت نفس سازمانیبر ی مذهبنگرش 
به ی نگرش مذهبو بیانگر این مطلب است که  نیز دارد
را تبیین  عزّت نفس سازمانیر درصد از تغییرات متغیّ 20میزان
ی ت نفس سازمانعزّبین متغیّرهای  t مقادیرهمچنین،  .کند می
برآورد شده  96/1تر از  بود که کوچک 544/1ی پرخاشگر و




  ی پژوهش در دین و سالمت مجله                                                                           1398بهار ، 1ی  شماره، 5ی  دوره
 ند.ک تبعیت می (Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0این کار از مجوز 
109 
نگرش ...بین  یدر رابطهنقش میانجی عزّت نفس سازمانی    101-11: 1398(،1)5/ پژوهش در دین و سالمت؛ مردهو ده ضیاالدینی
 بر  یت نفس سازمانعزّ دار ندارد. با توجه به تأثیرنداشتن معنی
توان گفت نگرش مذهبی بر پرخاشگری از  ی، میپرخاشگر





نگرش مذهبی بر نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 
تأثیر منفی دارد و طی آن هر چه نگرش افراد  پرخاشگری
پرخاشگری آنان کاهش  تر شود میزان نسبت به مذهب مثبت
نگرش  ی منفی ی پژوهشی که رابطه یابد؛ این یافته با نتیجه می
همچنین  .(8)پرخاشگری را نشان داده، همسو است مذهبی و 
که باورهای مذهبی و شده  برخی از مطالعات نشان دادهدر 
و  همراه است عملکردهای معنوی با کاهش عالئم اضطرابی
 گیری تقیدات و عملکردهای دینی سالم و مبتنی بر جهت
بهداشت روان ارتباط مثبت و معناداری دارد با  مذهبی درونی
(9 ,12 ,13).   
توان گفت مذهب به افراد نوعی  در تبیین این یافته می
تواند  ی خدایی دارد و می بخشد که ریشه احساس کنترل می
یافتگی کنترل شخصی را جبران؛ و از بروز پرخاشگری  کاهش
د حاکم جلوگیری کند. چنانچه نگرش مذهبی بر رفتار افرا
های مذهبی به  ارزش د و در هنگام کار کردن با توجه بهباش
آورند و  فعالیت مشغول باشند، به رفتارهای مثبت روی می
رفتارهای منفی همچون پرخاشگری در بین آنان کاهش 
افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند مانند  یابد. در ضمن می
 معتقدند از راهکنند و  یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می
 نشدنی های کنترل ثر موقعیتا توان می اتکا و توسل به خداوند
 .را کنترل کردمانند پرخاشگری 
شناسان، مذهب را نیروی  با توجه به اینکه بسیاری از روان
کننده در کاهش فشار روانی و افزایش عشق و عالقه به  حمایت
تواند در کاهش  رو، می زاینا، (23)اند  دیگران معرفی کرده
 خاشگری نقش داشته باشد.پر
دورماندن از باورهای اصیل مذهبی راه را برای ابتالی فرد  
هدفی و  های درونی و روانی، احساس پوچی، بی به کشمکش
ها، نامالیمات و فشارهای  یأس و ناامیدی در برابر محرومیت
. در بسیاری از کند ویژه در محیط کار هموار می روانی به
متوجه کردن افراد به سوی پروردگار، نوعی های قرآن با  آموزه
شود. دعا و نیایش  آرامش جایگزین نگرانی و درماندگی می
 شود و رتباط با آن قادر متعال میسبب تقرب فرد به خدا و ا
 های اخالقی مانند پرخاشگری به شود فرد از رذیله موجب می
 .(24)دور باشد 
 نفس سازمانی در دهد که عزّت ها نشان می نتایج پژوهش
ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری نقش میانجی ندارد  رابطه
حاضر از یک سو حاکی از آن . نتایج پژوهش (25, 21, 20)
است که نگرش مذهبی بر عزّت نفس سازمانی تأثیر مثبت 
و طی آن هر چه نگرش افراد نسبت به مذهب  داری دارد معنی
یابد؛ این  عزّت نفس سازمانی آنان افزایش میتر شود  مثبت
نگرش مذهبی و  ی مثبت هایی که رابطه یافته با نتایج پژوهش
 اند، همسو است. هعزّت نفس را نشان داد
طور که خداوند در  همانتوان گفت  در تبیین این یافته می 
 ی دهنده بخش و شفا ذکر خدا آرام»فرماید:  قرآن کریم می
ت ، افرادی که توکل باالتری دارند از عزّ«ستا های شما دل
فرماید:  )ع( نیز می مام جواد. امندند نفس باالتری نیز بهره
البته این  (.18« )ی او از مردم استنیاز ت مؤمن در بیعزّ»
ها از یکدیگر نیست، بلکه  نیازی انسان سخن به معنای بی
آن است که آدمی در روابط اجتماعی و رفع  ی دهنده نشان
ت نفس خود را در نظر داشته نیازها، همواره باید حفظ عزّ
نیازی کامل از  ت نفس به معنای بیباشد. به بیان دیگر، عزّ
خداوند انسان را موجودی اجتماعی  زیراست، خلق خدا نی
 ی نوعان، به رفع همه آفریده که به تنهایی و بدون کمک هم
 ی جامعه باید ادامه ی نیازهای مادی خود قادر نیست و در سایه
و  باشدگر آدمی به لطف پروردگار خویش امیدوار ا .حیات دهد
رود،  به او توکل کند، هرگز برای رفع نیاز سراغ غیر خدا نمی
شمارد  برآورده شدن نیازها می ی بلکه مخلوقات را فقط وسیله
انگارد؛ بدین معنا  و حالّل اصلی مشکالت خود را خداوند می
کند، آنگاه  عرض حاجت می وندبه خدا ،که ابتدا با دعا و توکل
ت نفس خود را نتیجه، عزّ در ؛ وآورد به خلق خدا روی می
 . کند حفظ می
از سوی دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که عزّت 
نفس سازمانی بر پرخاشگری تأثیر ندارد. این نتایج با نتایج 
ی عزّت نفس را با پرخاشگری نشان  هایی که رابطه پژوهش
. ممکن است دالیل همسو نبودن (17)اند، همسو نیست  داده
ی آماری این  گرفته تفاوت در جامعه های صورت نتایج پژوهش
همچنین عزّت نفس سازمانی، عاملی مهم  .ها باشد پژوهش
است که پیامدهای سازمانی مهمی از جمله تعهد سازمانی و 
دهد که ممکن است از  رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می
طریق تأثیر در این عوامل بر رفتارهای کارکنان اثر بگذارد، که 
ی بین دو متغیّر مطالعه نشد؛ و یا  این عوامل فردی در رابطه
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گیری عزّت نفس  توان به استفاده از ابزار متفاوت برای اندازه یم
 و پرخاشگری اشاره کرد. 
 عصر حاضر های که پیچیدگی در کل باید اظهار داشت
سبب شده است انسان در برابر نامالیمات کنترل کمی روی 
هایی  رو، باید در جستجوی راه رفتارهای خود داشته باشد. ازاین
ای خود باشد. در این میان، با توجه به برای کنترل رفتاره
پژوهش حاضر، تقویت باورهای مذهبی در تمام مراحل زندگی، 
کننده برای کاهش یا  کننده و حتی درمان اقدامی پیشگیری
حتی از بین بردن رفتارهایی است که خارج از کنترل فرد 
های مؤثر برای افزایش  است. در ضمن، عنصر دین از شیوه
فیت کارکنان در افزایش عزّت نفس سازمانی و استعداد و ظر
جلوگیری از پرخاشگری است؛ پس در این میان، همواره باور و 






های  نداشتن توافق بر مفاهیم دین و مذهب در پژوهش
های پژوهش حاضر  ی داخلی و خارجی از محدودیت شده انجام
های این پژوهش به علت محدود بودن  براین، یافته است. عالوه
ها و  به شهر خاش، مستلزم رعایت احتیاط در تبیین یافته







از یک سو، با توجه به ارتباط نگرش مذهبی با عزّت نفس 
سازمانی و پرخاشگری کارکنان که نقشی بسیار مؤثر در 
استحکام زندگی کاری دارد؛ و از سویی دیگر، چون ما در یک 
کنیم، به مسئوالن مربوط پیشنهاد  کشور مذهبی زندگی می
های  های دینی، از شیوه شود به منظور شناساندن ارزش می
اصولی و منطقی و با توجه به فرهنگ اسالمی کشور استفاده 
دینی  های آموزشی، مفاهیم شود؛ همچنین با برگزاری کالس
های دینی  به کارکنان آموزش داده شود؛ زیرا پایبندی به آموزه
و تحکیم کردن باورهای مذهبی سد محکمی در برابر 
براین،  های ناشی از پرخاشگری و خشم است. عالوه آسیب
های آینده پیامدهای سازمانی مهم  شود در پژوهش پیشنهاد می
ی بین عزّت  از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی در رابطه







کنندگانی که در اجرای مراحل مختلف مطالعه  شرکت تمامیاز 
  ند و همچنین کارکنان ادارات شهر خاش کها ههمکاری داشت
 ند، تشکر وا هدر انجام این پژوهش یاریگر پژوهشگران بود
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